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This international seminar on Language Maintenance and Shift IV (LAMAS IV for short) is a 
continuation of the previous international seminar with the same theme conducted by the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University on 18 November 2014.  
 
We would like to extend our deepest gratitude to the seminar committee for putting together 
the seminar that gave rise to this collection of papers. Thanks also go to the Head and the 
Secretary of the Master Program in Linguistics Diponegoro University, without whom the 
seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar: The first four papers are 
those presented by invited keynote speakers. They are Dr. Sugiyono (Badan Pengembangan 
dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, Indonesia), Dr. Zane Goebel (La Trobe University, 
Melbourne, Australia), Prof. Yudha Thianto, Ph.D. (Trinity Christian College, Illinois, USA), 
Dr. Deli Nirmala, M.Hum (Diponegoro University, Semarang, Indonesia). 
 
In terms of the topic areas, there are 21 papers in applied linguistics, 20 papers in 
sociolinguistics, 14 papers in theoretical linguistics, 18 papers in discourse/pragmatics, and 13 
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METROLOGI DALAM PERIBAHASA SUKU KAUM SEMAI: SATU KAJIAN SEMANTIK 
 
Mohd. Rasdi Saamah 
Abu Hassan Abdul 






Kajian dilaksanakan untuk melihat jenis-jenis ukuran dalam peribahasa Orang Asli 
suku kaum Semai dan pemikiran mereka terhadap alam persekitaran sebagai sumber 
ukuran dalam kalangan mereka. Data kajian terdiri daripada 43 peribahasa 
berunsurkan ukuran yang biasa digunakan masyarakat Semai. Kajian ini menggunakan 
Teori Relativiti Linguistik yang mendasari Hipotesis Sapir-Whorf bahawa terdapat 
hubungan antara bahasa, budaya dan pemikiran manusia. Hasil kajian mendapati 11 
kategori ukuran digunakan mereka iaitu ukuran luas, besar dan lebar, tinggi, masa dan 
tempoh, jarak, panjang, banyak, berat, isi padu, dalam dan suhu. Mereka juga 
mempunyai pemikiran tentang kepentingan piawaian dalam kehidupan mereka seharian 
sebagaimana kaum lain di negara ini. 
 





Metrologi merupakan ilmu bantu sejarah yang mengkaji sistem ukuran (jarak, berat, tinggi, luas dan 
lain-lain). Tujuan ilmu metrologi adalah untuk menemui dan menganalisis maklumat-maklumat yang 
berkaitan dengan data-data ukuran iaitu menentukan sistem ukuran, membandingkan dan menganalisis 
dalam perspektif sejarah data-data dan sistem ukuran yang berbeza, merangka jadual perseimbangan 
pelbagai sistem ukuran (Denisova, 2012). Terdapat banyak asas metrologi yang berupa ukuran 
tradisional yang digunakan oleh kebanyakan etnik di Asia untuk menjelaskan sesuatu piawai seperti 
depa, jengkal, batu, sepelaung, setanak, sekaki, selangkah dan sebagainya, tidak terkecuali masyarakat 
Orang Asli suku kaum Semai. Suku kaum Semai atau Senoi Semai merupakan kumpulan masyarakat 
Orang Asli terbesar di Semenanjung Malaysia dengan jumlah kira-kira 42,383 orang atau 30% 
daripada jumlah keseluruhan Orang Asli di negara ini. Sebanyak 37.2% daripada mereka tinggal di 
negeri Pahang iaitu di kawasan Hulu Betau, Hulu Telom dan Hulu Jelai.  
Pada dasarnya masyarakat Orang Asli suku kaum Semai sudah terdedah dengan pengetahuan asas 
tentang kepentingan metrologi khususnya yang berkaitan dengan urusan jual beli, ukuran dan keluasan 
kawasan dan sebagainya. Namun pengetahuan asas mereka tentang kepentingan metrologi tersebut 
masih lagi berpandukan kepada adat dan budaya yang mereka warisi sejak turun temurun (Shamsul 
Amri Baharuddin et al., 1972). Dalam konteks ini (Shaharir Mohamad Zain, 2013) menyatakan kajian 
sukatan sesuatu bangsa atau tamadun dapat membayangkan tahap kemadanian atau peradaban bangsa 
tersebut. Kajian Shaharir (1999) mendapati unit sukatan dalam peribahasa terbahagi kepada tiga 
kategori, iaitu yang jelas ada piawainya, yang agak piawai dan sukatan yang tidak dapat dipiawaikan. 
Oleh itu amat penting untuk meneruskan kajian metrologi ini supaya mendapat gambaran sebenar 
tentang kehidupan masyarakat Orang Asli, terutama yang melibatkan bidang sosio budaya dan 
ekonomi mereka.  
Objektif Kajian 
Objektif kajian ini ialah untuk melihat jenis-jenis ukuran yang terdapat dalam peribahasa Orang Asli 
suku kaum Semai dan pemikiran mereka terhadap alam persekitaran sebagai sumber ukuran dalam 
kehidupan mereka.  
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Metodologi Kajian 
Peribahasa yang menjadi korpus kajian ini ialah 43 peribahasa yang maksudnya berkonsepkan ukuran 
dan sukatan hasil temu bual dengan Encik Achom Luji, Puan Pong a/p Panjang, Batin Achom a/l 
Khamis, Munan a/l Yai dan Sembunyi a/l Jamil di Kampung Kuala Koyan, Kuala Lipis, Pahang. 
Huraian dibuat berdasarkan Teori Relativiti Linguistik yang menjadi dasar kepada Hipotesis Sapir-
Whorf (1921) yang menyatakan bahawa hubungan antara bahasa, budaya dan pemikiran manusia.  
Dapatan dan Perbincangan  
Jumlah keseluruhan korpus dalam kajian ini ialah 43 peribahasa yang memberi pengertian tentang 
konsep ukuran dan sukatan iaitu ukuran luas, ukuran besar dan lebar, ukuran tinggi, ukuran masa atau 
tempoh, ukuran jarak, ukuran panjang, sukatan banyak, ukuran berat, sukatan air atau isi padu air, 
ukuran dalam dan ukuran suhu. Perbincangan hasil kajian ini berfokuskan kepada maksud peribahasa-
peribahasa tersebut serta huraian yang berteraskan konsep ukuran dan unsur pemikiran penutur yang 
terdapat di dalamnya.  
Ukuran Luas  
Kajian ini mendapati terdapat 4 peribahasa suku kaum Semai yang membawa maksud ukuran luas 
iaitu ukuran keluasan kawasan atau tanah dan keluasan rumah atau tempat tinggal mereka. Peribahasa 
ensop cep [ɛnsop cəp] atau sarang burung membawa maksud saiz rumah yang kecil untuk didiami 
bagi sesuatu keluarga yang agak besar. Masyarakat Orang Asli suku kaum Semai mengumpamakan 
ukuran keluasan rumah (deg) atau kediaman yang kecil dan sempit seperti ‘sarang burung’ yang hanya 
boleh didiami oleh beberapa orang sahaja. Masyarakat mereka menganggap rumah yang seperti 
‘sarang burung’ merupakan saiz rumah yang kecil yang hanya boleh didiami oleh tiga atau empat 
orang sahaja. Manakala bagi peribahasa marha seningkang rau (seluas sekangkang kera) dan 
peribahasa marha-woc-dog (sebesar pusar beruk) bermaksud keluasan kawasan tanah, ladang atau 
kebun yang mereka miliki atau yang mereka usahakan. Haiwan rau (kera - macacus cynomolgus) dan 
dog (beruk - macaca nemestrina) merupakan haiwan yang tidak asing dalam kehidupan masyarakat 
Orang Asli di kawasan pedalaman. Kedua-dua peribahasa ini mempunyai makna yang sama dengan 
peribahasa Melayu seluas dada tuma (Zaitul Azma Zainon Hamzah & Ahmad Fuad Mat Hassan, 
2011) dan sekangkang kera (Shaharir Mohamad Zain, 2013).  
Untuk menggambarkan keluasan tanah yang dibakar hangus tidak menyeluruh atau hangus secara 
bertompok-tompok mereka menggunakan peribahasa nelumpat rusak [nəlumpaʔ rusaʔ] (lompatan 
rusa). Pemikiran masyarakat kaum Semai sehingga munculnya peribahasa ini adalah semasa mereka 
meneroka kawasan baharu dengan menebas, menebang dan serta membakar semak samun untuk 
aktiviti pertanian sara diri yang merupakan amalan tradisi mereka. Keluasan kawasan ladang yang 
hangus secara bertompok-tompok itu diumpamakan seperti kesan lompatan rusak atau rusa (cervus 
equimus) yang mempunyai jarak antara satu lompatan dengan satu lompatan yang lain. Dengan ini 
peribahasa nelumpat rusak merujuk kepada keluasan bahagian-bahagian ladang yang hangus secara 
bertompok-tompok (tidak menyeluruh) untuk aktiviti mereka bercucuk tanam. 
Ukuran Besar dan Lebar 
Ukuran besar yang digunakan oleh masyarakat kaum Semai mempunyai persamaan dengan sistem 
ukuran yang digunakan oleh orang Melayu iaitu mar kenrik [mar kənriq] (sebesar lengan), mar 
kemong [mar kəmɔŋ] (sebesar betis), mar lempak [mar ləmpaq] (sebesar paha), marha lalou jeer 
[marha lalou jəər] (sebesar batang kelapa, marha lalou bleq [marha lalou blɛʔ] (sebesar batang 
pinang), nuuq nnem [nuuʔ nnəm] (sepemeluk atau satu pemeluk) dan Mar paljuk [mar paljuq] 
(sebesar tapak tangan). Kesemua ukuran dalam kategori ini membawa maksud ukuran sesuatu benda 
dalam bentuk lilitan. Masyarakat kaum Semai menggunakan anggota tubuh badan untuk 
menggambarkan saiz bagi sesuatu benda seperti batang pokok, tiang rumah dan lain-lain termasuk 
haiwan yang badannya berbentuk silinder seperti ikan haruan, keli, toman dan termasuk ular. Mereka  
menggunakan marha lalou jeer [marha lalou jəər] (sebesar batang kelapa), marha lalou bleq [marha 
lalou blɛʔ] (sebesar batang pinang), nuuq nnem [nuuʔ nnəm] (sepemeluk atau satu pemeluk) bagi 
menunjukkan benda-benda yang saiznya lebih besar. Manakala bagi menggambarkan saiz bagi sesuatu 
benda atau haiwan yang berbentuk nipis dan lebar seperti daun kayu, ikan kepar atau ikan patung dan 
sebagainya mereka menggunakan mar paljuk [mar paljuq] (sebesar tapak tangan). Dalam konteks ini 
International Seminar “Language Maintenance and Shift” IV  November 18, 2014 
 
~ 340 ~ 
masyarakat Orang Asli suku kaum Semai menggunakan objek yang sama sebagaimana yang 
digunakan oleh orang Melayu untuk menggambarkan saiz sesuatu benda.  
Ukuran Tinggi  
Terdapat hanya satu peribahasa yang digunakan oleh masyarakat Orang Asli suku kaum Semai untuk 
menunjukkan ukuran tinggi iaitu kadoq cok [kadoʔ coʔ] atau keting anjing untuk menunjukkan ukuran 
tinggi tiang sesebuah rumah yang mereka bina. Tiang rumah yang kadoq cok bermaksud rumah yang 
dibina terlalu rendah iaitu kira-kira setinggi setengah kaki atau satu kaki dari tanah. Mereka 
menganggap sesebuah rumah yang mempunyai tiang kadoq cok merupakan rumah yang terlalu rendah 
berbanding kebanyakan rumah-rumah lain yang dibina lebih tinggi. Rumah yang ketinggiannya kadoq 
cok agak terdedah kepada ancaman binatang liar seperti harimau, ular dan sebagainya. Peribahasa 
Melayu yang membawa maksud ukuran panjang dan ketinggian ialah sepenangkap yang bermaksud 
sehasta. 
Ukuran Masa atau Tempoh 
Masyarakat Orang Asli suku kaum Semai juga mengambil kira soal tempoh masa dalam menjalani 
aktiviti kehidupan mereka seharian. Bagi tujuan tersebut mereka menggunakan perlakuan kehidupan 
mereka sebagai perbandingannya. Terdapat 6 peribahasa dalam kajian ini yang membawa maksud 
tempoh masa iaitu nuuq senirat [nɔʔ sənirat] (satu siratan), nuuq periuk [nɔʔ pəriuʔ] (seperiuk nasi), 
nuuq laknik [nɔʔ laʔniʔ] atau nu laknik [nu lɔʔniʔ] (sekawah atau sekuali nasi), senlah leu [sənlɔh 
leu] atau biselah leu [bisəlɔh leu] (buluh layu), ngej leu [ŋɛj lɛu] atau ngej awat [ŋɛj awaʔ] (buluh 
hangus) dan nuuq musim bak [nuuʔ musim baʔ] (semusim padi).  
Peribahasa nuuq senirat [nɔʔ sənirat] (satu siratan), nuuq periuk [nɔʔ pəriuʔ] (seperiuk nasi), 
nuuq laknik [nɔʔ laʔniʔ] atau nu laknik [nu lɔʔniʔ] (sekawah atau sekuali nasi) menunjukkan tempoh 
masa yang diambil seseorang untuk membuat sesuatu perkara. Peribahasa nuuq senirat [nɔʔ sənirat] 
(satu siratan) merujuk kepada tempoh masa yang diambil seseorang untuk membuat sesuatu perkara 
yang agak singkat. Satu siratan mata jala atau mata bakul biasanya akan mengambil masa kira-kira 10 
minit (Achom Luji & Pong Panjang). Manakala nuuq periuk [nɔʔ pəriuʔ] (seperiuk nasi) 
menunjukkan tempoh masa yang diambil seseorang untuk membuat sesuatu perkara lebih lama 
daripada nuuq senirat dan nuuq laknik [nɔʔ laʔniʔ] atau nu laknik [nu lɔʔniʔ] (sekuali nasi) pula 
menunjukkan tempoh masa yang diambil seseorang untuk membuat sesuatu perkara lebih lama 
daripada nuuq periuk. Ketiga-tiga peribahasa ini digunakan oleh suku kaum Semai untuk 
menunjukkan perbezaan tempoh masa yang diambil untuk seseorang itu membuat sesuatu perkara 
yang juga bergantung kepada jenis pekerjaan yang mereka lakukan. 
Manakala senlah leu [sənlɔh leu] atau biselah leu [bisəlɔh leu] (buluh layu) pula menunjukkan 
tempoh masa yang diambil seseorang untuk berada di satu-satu tempat agak singkat dan ngej leu [ŋɛj 
lɛu] atau ngej awat [ŋɛj awaʔ] (buluh hangus) menunjukkan tempoh masa yang lebih lama berbanding 
senlah leu [sənlɔh leu]. Peribahasa ‘buluh layu’ merujuk kepada masa yang diambil untuk buluh yang 
dipanggang bertukar warna hijau menjadi warna keputihan. Tempoh masa tersebut dijangka antara 10 
hingga 15 minit (Achom Luji & Pong Panjang). Peribahasa ‘buluh hangus’ merujuk kepada masa 
yang diambil untuk buluh bertukar warna daripada warna keputihan menjadi warna kekuningan. 
Tempoh masa yang diambil bagi senlah leu [sənlɔh leu] adalah lebih panjang berbanding ngej leu [ŋɛj 
lɛu]. Peribahasa nuuq musim bak (semusim padi) pula menunjukkan tempoh masa berlakunya 
sesuatu perkara seperti kematian, perkahwinan, kehilangan dan sebagainya. Masyarakat Orang Asli 
Suku Kaum Semai menggunakan tempoh nuuq musim bak dengan mengambil kira tempoh 
penanaman bagi padi bukit yang mereka usahakan iaitu kira-kira setahun bagi setiap musim.  
Ukuran Jarak  
Peribahasa suku kaum Semai yang membawa maksud ukuran jarak dalam kajian ini terdiri daripada 
nuuq sningkan [nuuʔ sniŋkan] (satu langkah), sempaq paser [səmpaʔ pasɛr] (selontar pasir), nok 
lernur bakou [nɔʔ lənur bakou], lou tenggah [lou təŋgah] (sepelaung) dan Nuuq danus [nuuʔ danus] 
(satu jarak yang berbukit-bukau). Nuuq sningkan [nuuʔ sniŋkan] (satu langkah) dan sempaq paser 
[səmpaʔ pasɛr] (selontar pasir) merujuk kepada jarak yang sangat dekat. Manakala bagi menunjukkan 
jarak yang sangat dekat, iaitu lingkungan jarak sebenar 1 atau 2 kaki. Nuuq sningkan bermaksud 
jarak sesuatu benda yang berada dalam linkungan 2 kaki (Achom Luji & Pong Panjang). Jarak sempaq 
paser (selontar pasir) memberi makna bahawa jarak sesuatu benda itu berada sekira-kira jarak pasir 
yang digenggam dan dilontarkan, yang dianggarkan antara dua atau tiga meter. Peribahasa Melayu 
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yang mempunyai persamaan dengan peribahasa-peribahasa ini ialah berbisik kedengaran, seperludah 
atau berlantung hidung yang bermaksud jarak yang sangat dekat. 
Bagi tujuan menggambarkan jarak untuk sampai ke sesuatu tempat, masyarakat Orang Asli suku 
kaum Semai menggunakan peribahasa nok lernur bakou [nɔʔ lənur bakou] atau nu lernur bakou [nu 
lənur bakou] (sebatang rokok) yang bermaksud jarak sesuatu tempat dianggarkan dengan masa yang 
diambil untuk menghabiskan sebatang rokok daun dengan anggaran jarak berjalan kaki sejauh hampir 
satu kilometer (Achom Luji & Pong Panjang). Peribahasa lou tenggah [lou təŋgah] (sepelaung) 
menunjukkan jarak yang boleh didengari sesuatu teriakan atau jarak yang agak dekat. Penggunaan 
‘sepelaung’ dalam penentuan jarak bagi masyarakat suku kaum Semai pada asalnya berdasarkan jarak 
pendengaran laungan ‘Tok Halak’ semasa upacara sewang untuk mengubat orang sakit. Manakala 
peribahasa nuuq danus [nuuʔ danus] pula menunjukkan jarak bagi kawasan yang berbukit-bukau.  
Ukuran Panjang 
Terdapat 3 peribahasa yang digunakan oleh masyarakat Orang Asli suku kaum Semai untuk 
menunjukkan ukuran panjang iaitu nuuq carj [nuuʔ carj] (satu jengkal), nuuq sta’ [nuuʔ staʔ] (satu 
hasta) dan nuuq depak [nuuʔ dəpaʔ] (satu depa). Kesemua peribahasa ini mempunyai persamaan 
dengan sistem ukuran masyarakat Melayu untuk tujuan mengukur segala aktiviti harian mereka seperti 
kerja-kerja pertukangan, kraftangan, pertanian dan sebagainya.  
Sukatan banyak 
Untuk menggambarkan sukatan banyak peribahasa masyarakat Semai mempunyai persamaan dengan 
sukatan yang digunakan dalam masyarakat Melayu, iaitu nuuq leng [nɔʔ lɛŋ] (satu leng), nuuq cupok 
[nɔʔ cupɔʔ] (secupak atau satu cupak), nuuq gantak [nɔʔ gantaʔ] (segantang atau satu gantang), 
nuuq gemal [nɔʔ gəmal] (segemal atau satu gemal), nuuq ragak [nɔʔ ragaʔ] (satu raga), nuuq 
serenjak [nɔʔ sərənjaʔ] (satu cucuk), Nuuq lenguat [nɔʔ leŋuaʔ] (sebelah bekas) nuuq jenuloq [nɔʔ 
jənulɔʔ] (satu bilik) dan nuuq gepok [nɔʔ gəpɔʔ] (sekepuk atau satu kepuk). Penggunaan alat sukatan 
seperti leng, cupak, gantang,  gemal, raga dan kepuk dalam kalangan masyarakat Semai juga 
mempunyai persamaan dengan masyarakat Melayu yang berkaitan dengan aktiviti penanaman padi. 
Peribahasa nuuq serenjak [nɔʔ sərənjaʔ] (satu cucuk) digunakan untuk hasil tangkapan ikan sungai 
dengan menggunakan akar atau jerami padi supaya mudah dibawa. Peribahasa nuuq lenguat [nɔʔ  
leŋuaʔ] (Sebelah bekas) pula bermaksud kuantiti makanan yang diberikan kepada orang lain. ‘lenguat’ 
bagi masyarakat Orang Asli suku kaum Semai merupakan buluh yang digunakan untuk memasak nasi. 
Setelah masak ‘lenguat’ dibelah dua dan sebahagian daripada ‘lenguat’ digunakan sebagai bekas 
untuk makan. Bahagian sebelah bekas itulah yang dikira banyak makanan yang diberikan kepada 
orang lain. Manakala peribahasa nuuq jenuloq [nɔʔ jənulɔʔ] (satu bilik) pula bermaksud ukuran yang 
menunjukkan kuantiti barang yang sangat banyak yang diumpamakan dapat memenuhi satu bilik.   
Ukuran Berat 
Terdapat 2 peribahasa yang digunakan oleh masyarakat Orang Asli suku kaum Semai untuk 
menunjukkan ukuran berat iaitu inyahneh bagei habatu [Iɲahnəh bɛgɛi habatu] (Berat bagai batu) 
dan inyahneh bagei hasanyet [Iɲahnəh bɛgɛi hasaɲɛʔ] (Berat bagai bayi). Bagi masyarakat Orang 
suku kaum Semai tahap berat bagi maksud kedua-dua peribahasa tersebut mempunyai perbezaan iaitu 
peribahasa inyahneh bagei habatu [Iɲahnəh bɛgɛi habatu] (Berat bagai batu) yang merujuk kepada 
sesuatu benda yang sangat berat yang tidak mampu diangkat, manakala inyahneh bagei hasanyet 
[Iɲahnəh bɛgɛi hasaɲɛʔ] (Berat bagai bayi) pula menunjukkan sesuatu benda yang berat tetapi masih 
mampu untuk diangkat. Mereka menganggap bahawa berat batu amat sukar untuk diangkat tetapi berat 
bayi masih mampu untuk diangkat dan didukung.  
 
Sukatan atau Isi Padu Air 
Untuk menggambarkan sukatan atau isi padu air masyarakat Semai menggunakan peribahasa nuuq 
luneu [nuuʔ lunɛu] (seruas buluh) dan nuuq sel [nuuʔ səl] (sebiji labu air) yang juga mempunyai 
persamaan dengan peribahasa Melayu. Peribahasa nuuq luneu digunakan untuk menunjukkan sukatan 
untuk air atau sesuatu yang berbentuk cecair seperti madu dan sebagainya yang disimpan di dalam 
buluh. Selain itu mereka juga menggunakan buluh untuk mengangkut air dari sungai untuk kegunaan 
di kediaman mereka. Nuuq sel [nuuʔ səl] (sebiji labu air) pula bagi tujuan menggambarkan sukatan 
air yang menggunakan bekas air yang diperbuat daripada labu air. Untuk menyimpan air dalam 
kuantiti yang sedikit masyarakat Orang Asli suku kaum Semai biasanya menyimpan air dengan 
menggunakan labu air, iaitu kulit labu yang dikeluarkan isinya dan dikeringkan dijadikan bekas air. 
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Ukuran Dalam 
Terdapat 3 peribahasa yang digunakan oleh masyarakat Orang Asli suku kaum Semai untuk 
menunjukkan ukuran dalam iaitu had ceres [haʔ cərəs] (paras pinggang), had kui [haʔ kui] (paras 
kepala) dan cengrek jug [cəŋrɛʔ juʔ] (sedalam buku lali). Kesemua peribahasa ini mempunyai 
persamaan dengan sistem ukuran yang terdapat dalam kalangan masyarakat Melayu. Ketiga-tiga 
peribahasa ini menggambarkan paras air dari tahap yang sangat cetek, dalam dan sangat dalam. 
Ukuran Suhu  
Selain ukuran yang berbentuk fizikal, kajian ini mendapati masyarakat Semai juga mempunyai 
peribahasa yang menggambarkan ukuran dan sukatan yang bukan berbentuk fizikal iaitu ukuran suhu. 
Untuk menunjukkan tahap atau suhu air yang sesuai untuk memandikan bayi mereka menggunakan 
peribahasa sen ep deq peruq [sən əp dəg pəruʔ] (sesuam sarang tupai). Mereka menganggap ‘sarang 
tupai’ yang diperbuat daripada daun dan ranting kayu suam dan selesa keadaannya untuk didiami 
terutama semasa cuaca sejuk. Suhu air yang suam itu dianggap amat sesuai untuk memandikan bayi. 
Peribahasa Melayu yang mempunyai persamaan makna dengan peribahasa ini ialah suam-suam kuku 
dan hangat-hangat kuku. 
Kesimpulan 
Pada kesimpulannya kajian ini mendapati sebanyak 11 jenis ukuran yang biasa digunakan dalam 
peribahasa suku kaum Semai iaitu ukuran luas, ukuran besar dan lebar, ukuran tinggi, ukuran masa 
atau tempoh, ukuran jarak, ukuran panjang, sukatan banyak, ukuran berat, sukatan air atau isi padu air, 
ukuran dalam dan ukuran suhu. Selain itu kajian ini mendapati bahawa rakaman pemikiran mereka 
diungkapkan menggunakan bahasa berasaskan sumber-sumber alam di sekeliling mereka dan aktiviti 
kehidupan mereka seharian. Di sini jelas menunjukkan terdapatnya perkaitan yang erat antara bahasa 
dan kebudayaan dan akhirnya melahirkan peribahasa yang menggambarkan pemikiran masyarakat 
suku kaum Semai itu sendiri. Unsur metrologi yang terdapat dalam peribahasa suku kaum Semai juga 
mempunyai persamaan daripada segi maksud dan fungsinya dengan peribahasa Melayu walaupun 
penggunaan objek perbandingannya agak berbeza. Persamaan daripada segi maksud dan fungsinya 
tersebut membuktikan telah berlaku proses akulturasi dalam hubungan antara kedua-dua etnik Melayu 
dan suku kaum Semai, yang mana proses penerimaan dan pinjam meminjam unsur atau perlakuan 
budaya antara kelompok etnik di Malaysia. Kajian ini pada dasarnya menunjukkan masyarakat Orang 
Asli suku kaum Semai juga mempunyai pemikiran dan pengetahuan tentang kepentingan piawaian 
dalam kehidupan mereka seharian sebagaimana juga masyarakat arus perdana yang lain.  
 
Rujukan 
Achom Luji, & Pong Panjang, B. A. a. l. K., Munan a/l Yai & Sembunyi a/l Jamil, 19 Julai 2014). 
[Temu bual]. 
Denisova, T. (2012). Unsur-unsur Metrologi dalam teks-teks Melayu Lama. Universiti Malaya. Kuala 
Lumpur. Retrieved from http://eprints.um.edu.my/2668/ 
Shaharir Mohamad Zain. (2013). Istilah dan Konsep Pengukuran Tradisional Alam Melayu. Pulau 
Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia. 
Shamsul Amri Baharuddin, Wan Mahmood Ibrahim, Abdul Wahab Khalil, Mohd. Fahmi Ibrahim, 
Kamarul Baharin Buyong, & Hamzah Abdullah. (1972). Satu kajian luar etnografi Orang Asli 
Senoi Semai di Pos Telanok, Tanah Rata, Pahang. Manusia dan Masharakat, 1, 118-136.  
Zaitul Azma Zainon Hamzah, & Ahmad Fuad Mat Hassan. (2011). Peribahasa Melayu: Penelitian 
Makna & Nilai. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. 

